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ABSTRAKT
Në këtë temë diplome shqyrtohet roli kryesor i bankës qëndrore evropiane, e cila ka për qëllim
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve ku objektiv kryesor është të mbështes politikat e përgjithshme
të BE-së. Tek shqyrtimi i literaturës trajtohen teoritë e ndryshme të sistemit monetar evropian,
formimi dhe zhvillimi, qëllimet dhe mekanizmat e tij.
Nuk munguan as problemet e ndryshme që pësoi SME, të cilat u shfaqën ndër vite, kriza e
borxheve që ndodhi në vitet 2008-2009. Shtetet e të cilave u shtyen drejt borxheve që kishin
normë të lartë deficiti ishin: Greçia, Spanja, Portugalia, Irlanda dhe Qipro. Në vitin 2012 u
formua një fond e cila iu ndihmonte shteteve të cilat kishin vështirësi. Spanja, Portugalia,
Irlanda dhe Qipro. Me masat që kishte marrë ky fond, u shëruan paraprakisht. Megjithëse Greqi
ka vazhduar recesionin ekonomik, ku grindjet politike dhe shkalla e shfrenuar e papunësisë pa
ndërprerje në vitin 2015, u klasifikua si vendi i parë e cila nuk mund ta kthente borxhin.
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1. HYRJE
Do të fokusohemi në bankën qëndrore evropiane si aktor i rëndësishëm i unionit evropian,
gjegjësisht institucionin më të rëndësishëm monetar e financiar të UE-së.
Banka qëndrore evropiane është institucion ndërkombëtar i pavarur monetar, që
përfaqëson thelbin e sistemit të BQE-së dhe eurosistemit. BQE ka selinë e saj në
Frankfurt, Gjermani.
Objektivi kryesor i BQE është ruajtja e stabilitetit të çmimeve dhe objektiv kryesor është
të mbështes politikat e përgjithshme ekonomike të BE-së. Të gjitha objektivat tjera janë
të një rëndësie dytësore dhe nuk duhen të jenë në konflikt me objektivin e saj kryesor.

Detyrat e BQE-së janë: përcaktimi i politikave të eurosistemit, të vendos bashkërendimin
dhe monitorimin e operacioneve të politikës monetare, miratimin e akteve ligjore,
planifikimin,

koordinimin dhe monitorimin e nxjerrjes së kartëmonedhave euro,

ndërhyrjet në tregjet e këmbimit valutor, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe evropian,
monitorimin e rreziqeve financiare dhe përmbushjen e funksioneve këshillimore për
institucionet e komunitetit dhe autoriteteve kombëtare. Këto organe gjithashtu
menaxhojnë sistemin e BQE-së dhe eurosistemit. BQE është banka qëndrore për
eurozonën që përfshin 19 vende, me një mandat të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve me
përcaktimin e normave bazë të interesit dhe kontrollin e ofertës monetare të bashkimit.
Pas shfaqjes së krizave të borxhit të eurozonës në mes të vitit 2009 dhe 2011, BQE ngjalli
polemika duke ndërmarrë një sërë politikash duke përfshirë një program të blerjes së
pakufizuar të obligacioneve dhe përdorimi i normave negative të interesit.

BQE është vendosur në qendër të nismës për të krijuar një bashkim bankar të eurozonës
së gjerë, dhënien e kompetencave bankare të reja të mbikqyrjes mbi institucionet
financiare më të mëdha të Evropës, ashtu si 2015 që ishte ringjallja e krizës së borxhit të
Greqisë që ka ngjallë pyetje mbi të ardhmen e monedhës së përbashkët euros.
BQE është e përbërë nga tre organet vendimmarrëse: këshilli i përgjithshëm, bordi
ekzekutiv dhe këshilli drejtues. Këshilli i përgjithshëm, i cili vepron kryesisht si një organ
këshillimor për BQE, përfshin të gjithë guvenatorët e bankave qëndrore kombëtare të BEsë, si dhe kryetarin dhe zëvendës kryetarin e BQE. Statusi i SEBQ-së dhe detyrat e BQE1

së me arritjen e stabilitetit të çmimeve, kryesisht duke vendosur normat bazë interesit me
të cilën kërkon
për të mbajtur normat e interesit afër 2%. Përveç kësaj, BQE është emetuesi i vetëm i
bankënotave euro dhe administron rezervat valutore të eurozonës. Përgjegjësia e BQE-së
për të mbikqyrur tregjet dhe institucionet financiare ka qenë gjithashtu i shtuar nga
lëvizjet e eurozonës drejt bashkimit më të madh bankar.

Në vitin 2012 zyrtarët e BE filluan punën dhe krijuan planet për një union bankar të
euozonës. Kriza ekonomike ka çuar në një ujvarë të ndihmave për bankat jopopullore, që
arrin shumën mbi 590 miliard euro, në ndihmë të përgjithshme të taksapaguesve evropian
për vitin 2012. Për të siguruar mbikqyrje më të mirë, u krijua mekanizmi mbikqyrës,
ndërsa mekanizmi i vetëm rezoluta do të jetë për të menaxhuar bankat e dështurara. BQE
mori përsipër përgjegjësinë primare të mekanizmit të mbikqyrjes, në vitin 2014, duke e
zgjeruar më tej autoritetin e saj mbi ekonominë e Evropës. Sipas mekanizmit të
mbikqyrjes, BQE është i ngarkuar me monitorimin e stabilitetin financiar të të gjithë
anëtarëve të monedhës euro, që do të thotë mbikqyrjen direkt të të gjitha bankave të
rëndësishme të përcaktuara nga ata me një pjesë të veçantë të madhe të aktivitetit
ekonomik të një vendi. Bankat e vogla mbeten të mbikqyrura nga rregullatorët në nivel
kombëtar.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Tek kjo pjesë do të jap një këndvështrim teorik të sistemit monetar evropian duke filluar
me përkufizimet e ndryshme dhe mbi etiketimin që i bëhet SME - së, si është zhvilluar
dhe qëllimet e këtij sistemi. SME është një marrëveshje e vitit 1979 e disa vendeve
evropiane që lidh monedhat e tyre për stabilizimin e kursit të këmbimit. Ky sitem u pasua
nga një institucion i bashkimit evropian siç është bashkimi evropian ekonimik dhe
monetar. Ky ishte regjim i kursit të këmbimit të ngritur në vitin 1979 e cila përfundoi në
vitin 1999 për të nxitur më ngusht politikën monetare në bashkëpunim ndërmjet bankave
qëndrore të shteteve anëtare të komunitetit ekonomik evropian. Objektivi i SME-së ishte
për të promovuar stabilitetin monetar në Evropë. Përveç rolit zyrtar në SME, gjithashtu u
zhvillua një treg privat për njësinë monetare evropiane, duke lejuar përdorimin e saj në
tranksaksionet monetare dhe për emërtimin e instrumenteve financiare duke përfshirë
edhe obligacionet. Një avantazh i madh për investitorët ishte se letrat me vlerë të shprehur
në njësine monetare evropiane bënë diversifikimin e huaj të mundur pa mbështëtje në
monedhën e një vendi të vetëm. Njësia monetare euro ishte një njësi elektronike e
llogarisë pa asnjë monedhë zyrtare apo shënime që mund të përdoren për transaksione
kesh.
SME-ja ishte një largim radikal i ri, sepse kurset e këmbimit mund të ndryshonin vetëm
me marrëveshje të përbashkët midis shteteve anëtare të komisionit evropian.

Fillojmë në vitin 1982 në një konferencë në Bellagio ku Kouri Pentto u ankua në lidhje
me ‘’tejkalimjin e panevojshëm në teori të kursit të këmbimit në dhjetë vitet e fundit’’
duke shprehur pritjen e përpiktë në kursin e këmbimit ku ‘’në fund të fundit na kthehet
kundër sistemi aktual i normave fleksibile të këmbimit në favor të një sistemi evropian të
rregullt (Macedo dhe Lempinen, 2011).
“Për fat të mirë dollari ka qenë relativisht i qëndrueshëm që nga lansimi i SME, duke
kontribuar në kryerjen e qetë të SME deri më sot. Por askush nuk e di se për sa kohë kjo
rrethanë e rastësishme do të vazhdoj. Në parim, vendet pjesëmarrëse kanë përfunduar
marrëveshjet të SME në koordinimin e politikave të kursit të këmbimit. Në praktikë asnjë
politikë e dollarit, deri tani nuk mund të zbulohet qartë dhe kjo në mënyrë të qartë paraqet
rrezik per funksionimin e suksesshëm të SME në të ardhmen” (Swoboda, 1979).
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“Kjo është një e metë potencialisht serioze e SME, që ka udhëzime të qarta për një politikë
të tillë të përbashkët. Kjo e metë nuk ka nevojë të jetë fatale. Por ajo ngre spektrin e
konfliktit të vazhdueshëm të interesit në mesin e anëtarëve” (US Kongresi, 1979).
“Struktura dhe proceset që janë pajtuar përfundimisht për SME, ishin një përpjekje për të
mësuar nga përvoja e marrëveshjes së kursit të këmbimit të datës 1972. Ishte një proces i
gjatë duke përfshirë gjerësinë e marzhave, lirinë e lëvizjeve të kapitalit. Qëllimi ishte që
përfitimet dhe detyrimet do të jenë simetrike midis anëtarëve të vogla dhe të mëdha.
Rezultati ishte krijimi i SME nga i cili, në vitin 1999, zona euro do të evulojë” (MourlonDruol, 2012).

Eurosistemi është përgjegjës për : përcaktimin dhe zbatimin e politikës monetare,
kryerjen e operacioneve të këmbimit valutor, mbajtjen dhe menaxhimin e rezervave
valutore të zonës së euros dhe promovimin funksionimin normal të sistemeve të pagesave.
Në fillim të sistemit monetar evropian, nuk ishte shqetësimi se kufizimet e një sistemi me
kurset e këmbimit fikse do të ushtrojnë një ndikim të fuqishëm deflacioni në zhvillimet
ekonomike dhe që në mënyrë për të shmangur humbjet e tepërta të rezervave, vendet me
norma më të larta inflacioni gjithnjë do të detyrohen të kthehen në politikat tepër
kufizuese me pasoja negative për punësim të rritjes. Në anën tjetër, shumë kritikë të
sistemit kishin frikë se normat fikse të këmbimit dhe obligimi konsekuent për të ndërhyrë,
do t`i pengonte vendeve me stabilitet, për të kontrolluar zgjerimin monetar në familje në
mënyrë që të përmbajë inflacionin e cmimeve dhe zhvillimet e kostos.

Eshtë argumentuar se ekzistenca e objekteve të mëdha të kreditit do të inkurajonte
përdorimin e tyre, dhe se financimi do të duhet të sigurohen nga vendet me monedha më
të forta duke lejuar vendet deficit të shmangin masat rregulluese. Kritikët kishin frikë se
sistemi monetar evropian do të bëhet makineri më shumë për krijimin e likuiditetit dhe
të inflacionit, madje ajo do të detyrojë vendet me stabilitet që të vendosin një normë më
të lartë inflacioni. Një linjë e tretë e të menduarit ishte se sistemi nuk do të jetë në gjendje
të qëndrojë më gjatë. Ishte e paarsyeshme të pritet që vendet me zhvillim të jenë në
gjendje për të lidhur politikat e tyre deri në shkallën e nevojshme, për të mbajtur një sistem
të kurseve të këmbimit. Si pasojë është argumentuar, lëvizjet spekulative të kapitalit do
të ndërpresin tregjet e këmbimit valutor dhe autoriteteve të forcës për të bërë ndryshime
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të papritura dhe të konsiderueshme të kursit të këmbimit me pasoja negative në ekonomitë
e vendeve pjesmarrëse, prandaj sistemi monetar evropian do të ballafaqohet me probleme
të ngjashme me ato që kanë ndodhur në fazën e fundit të sistemit Bretton Woods.

Në mënyrë të barabartë, duket se pothuajse në të gjitha vendet e sistemit monetar evropian
pengesa për rritje erdhi kryesisht nga një nevojë e njohur për të ulur inflacionin e
brendshëm me vendosmëri dhe kërkesa për të siguruar bilancin e përgjithshëm të
jashtëm. Në përgjithësi këto pengesa nuk mund t`i atribuohen pasojave të masës së futur
për të ruajtur ekuilibrin brenda sistemit monetar evropian. Ndër objektivat kryesore të
sistemit monetar evropian është arritja e një shkalle të lartë të stabilitetit të kursit të
këmbimit, si bazë për më tepër integrim. Kryesisht ky objektiv mbështetet nga
marrëveshjet institucioanle të sistemit monetar evropian. Ndryshimet e kursit qëndror
janë subjekt i një konsultimi dhe niveleve vendimmarrëse, për më tepër pasojat e këtyre
ndryshimeve në aspektet tjera të politikave të komisionit evropian, duhet te merren
parasysh. Në fillim të sistemit monetar evropian e gjithë kjo i kishte frikësuar se mos
kishte nevojë për ndryshime të kursit të këmbimit dhe se mos kjo nuk do të bëhej me
kohë.

Ndryshimet relativisht të mëdha që nga tetori i vitit 1981, zërat janë ngritur se nëse nuk
kanë pasur shumë ndryshime e kurset e këmbimit, me masë të madhe për të arritur më
shumë kovergjencë në politikat dhe zhvillimet ekonomike. Është duke u pyetur se nëse
ndryshimet e shpeshta në kurset e shkëmbimit nuk dëmtojnë një sistem që kishte për
qëllim për të krijuar një zonë të stabilitetit monetar në Evropë.

Çështja e shkallës së stabilitetit të kursit të këmbimit ka arritur përvojën e vendeve të

sistemit monetar evropian, para edhe pas zbatimit të sistemit. Së dyti, stabiliteti i kursit të
këmbimit për monedhat në SME, mund të krahasohet me ato të valutave kryesore jashtë
SME. Ky seksion analizon ndryshueshmërinë e normës, si reale ashtu edhe nominale,
para dhe pas krijimit të SME në mars të vitit 1979. Çështja në fjalë, është ose jo, SME ka
pasur një efekt stabilizues në kurset e këmbimit të monedhave pjesëmarrëse.
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Në mënyrë ideale, ndryshueshmëria duhet të matet në lidhje me kursin e këmbimit të
ekuilibrit me kalimin e kohës për një monedhë, por kjo është përtej qëllimit të këtij
studimi. Këtu ndryshuemëria matet nga koeficienti i variacionit, gjatë periudhës së
mostrës. Ndryshueshmëria e kursit të këmbimit të monedhave të sistemit monetar
evropian, mund të krahasohet para dhe pas futjes së sistemit dhe me ndryshueshmërinë e
kursit të këmbimit të monedhave. Në mënyrë të qartë krahasimet e tilla janë të ndjeshëm
në zgjedhjen e monedhave krahasuese, me frekuencën e të dhënave dhe për masën e
këmbimit që rallë përdoret. Para kësaj, rezultatet raportohen për intervale kohore të
ndryshme dhe për disa masa të ndryshme të kursit të këmbimit.

2.1 Formimi dhe zhvillimi i SME-së

Në dhjetor të vitit 1969 në konferencën e Hagës u parashih ideja për formimin e unionit
ekonomik.
Fazat e realizimit: konsultimet paraprake për masat e politikës ekonomike, vendosja e
procedurës për rregullimin e marrëdhënieve me organe të BEE, eliminimi i barrierave për
qarkullim të kapitalit, harmonizimi i buxheteve nacionale, standardizimi i instrumenteve
të politikës monetare me rolin aktiv të guvenatorëve të bankës qëndrore.

2.1.1 Historia e SME-së

Pas themelimit të SME-së dhe pas rënies së marrëveshjes së Bretton Woods në vitin 1972
për të ndihmuar të nxitur unitetin ekonomik dhe politik në BE dhe të hap rrugën për një
monedhë të përbashkët në të ardhmen, euron. Marrëveshja e Bretton Woods u formua në
prag të luftës së dytë botërore, e themeluar në mes të unitetit tjetër evropian, për
stabilizimin ekonomik. EMS ka krijuar një politikë të re të monedhave të lidhura ndërmjet
shumicës të vendeve të BE, në mënyrë që të bëhet stabilizimi i shkëmbimit të huaj dhe të
mos ketë luhatje të mëdha në inflacion në mesin e anëtarëve. Një tjetër parim i
rëndësishëm i SME ishte formacioni i njësisë për valutën evropiane, për një monedhë siç
është euro. Normat e njësisë së monedhës evropiane vendos këmbimin midis monedhave
të vendeve pjesmarrëse nëpërmjet metodave të sanksionuara të kontabilitetit. Vitet e para
të SME u shënuan nga vlerat e monedhës , me rregullimet që ka ngritur vlerat e
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monedhave të forta dhe duke i ulur vlerat e monedhave të dobëta. Megjithatë pas vitit
1986 ndryshimet në normat e interesit kombëtar janë përdorur në mënyrë specifike për të
mbajtur të gjitha monedhat të qëndrueshme.
Në fillim të viteve 90’ kishte një krizë të re për EMS. Kushtet e ndryshme ekonomike dhe
politike të vendeve anëtare, veçanërisht ribashkimit të Gjermanisë, në Britani për një kohë
të gjatë u bë tërheqja nga SME, në vitin 1992. Kjo ka paralajmëruar këmbënguljen e
Britanisë që të pavarësohet nga Evropa, duke refuzuar më vonë që të bashkohet me
eurozonën së bashku me Suedinë dhe Danimarkën. Përpjekjet për një monedhë të
përbashkët dhe aleancës më të madhe vazhdoi. Në vitin 1994 BE-ja krijoi institutin
monetar evropian në mënyrë që të kalohet në bankën qëndrore evropoiane, e cila u formua
në vitin 1998.

2.1.2 SME/UME dhe kriza e borgjeve të Evropës sovrane

Me krizën ekonomike globale të viteve 2008-2009 dhe pasojat ekonomike që pasoi, u
bënë të qarta problemet e mëdha të SME në politikën themelore. Disa shtete anëtare,
Greqia në veçanti, Irlanda, Spanja, Portugalia dhe Qiproja kishin normë të lartë deficiti
për tu bërë krizë e borxhit sovran evropian. Pa monedhë kombëtare këto vende nuk mund
të shtyheshin drejt zhvlerësimit dhe në këtë mënyrë nuk u lejuan të kalojnë kompensimin
e normave të papunsisë.
Në vitn 2012 në bazë të stabilitetit evropian, u realizua një fond në të gjithë BE-në, një
fond i përhershëm për të ndihmuar vendet anëtare të BE-së që kanë ekonomi të vështirë.
Me masat e reja të shpëtimit vendet si Irlanda, Portugalia, Qipro dhe Spanja kanë arritur
shërim paraprak. Megjithëse në Greqi ka vazhduar recesioni ekonomik, grindjet politike
dhe shkalla e shfrenuar e papunësië pa ndërprerje në vitin 2015. Me 5 korrik 2015, populli
grek votuan kundër masave të mëtejshme shtrënguese të imponuara nga BE. Greqia u
klasifikua si vendi parë e cila nuk mund ta kthej dot kredinë fondit monetar ndërkombëtar,
një ngjarje që shkaktoi tronditje në tregjet financiare dhe eurozonë, në të cilën e ardhmja
e Greqisë në eurozonë mbetet e pasigurt, duke zbuluar dobësitë e politikës origjinale të
SME në drejtim të unitetit fiskal dhe politik.
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2.2 Unioni monetar evropian

Bashkimi ekonomik dhe monetar përfaqëson një hap të rëndësishëm në integrimin e
ekonomive të BE-së. Ajo përfshin koordinimin e politikave ekonomike dhe fiskale, një
politikë monetare të përbashkët dhe një monedhë të përbashkët, pra euron. Përderisa të
gjitha 28 shtetet anëtare të BE-së të marrin pjesë në bashkim ekonomik, disa vende kanë
marrë integrimin e mëtejshëm dhe miratuan euron. Së bashku, këto vende përbëjnë zonën
e euros.
Vendimi për të formuar një UM dhe ekonomik u bë nga këshilli evropian në qytetin
holandez të Maastricht-it në dhjetor të vitit 1991 dhe u përfshi më pas në traktatin e BE
(Traktati i Mastrihtit). UME merr një hap më tej në procesin e saj të integrimit ekonomik,
e cila filloi në vitin 1957, po në atë vit kur u themelua. Integrimi ekonomik sjell përfitime
të mëdha, të efikasitetit të brendshëm. Kjo nga ana tjetër, ofron mundësi për stabilitet
ekonomik, rritje më të lartë të punësimit.
Në temat praktike, UME do të thotë:
1. Koordinimi i hartimit të politikave ekonomike ndërmjet shteteve anëtare,
2. Koordinimi i politikave fiskale, veçanërisht përmes kufijve mbi borxhin dhe
deficitin e qeverisë,
3. Një politikë monetare e pavarur e drejtuar nga BQE
4. Rregullat e vetme dhe mbikqyrjen e institucioneve financiare brenda zonës së
euros
5. Monedha e përbashkët dhe zona euro.

2.2.1 Qeverisja ekonomike në UME

Brenda UME nuk ka asnjë institucion të vetëm përgjegjës për politikën ekonomike. Në
vend të ksaj, përgjegjësia është e ndarë mes shteteve anëtare dhe institucionet e BE - së.
Aktorët kryesorë janë:
1. Këshilli evropian – përcakton drejtimet kryesore të politikave.
2. Këshilli i BE-së – koordinon krijimin e politikave ekonomike të BE-së dhe vendos
nëse një shtet anëtarë mund të miratojë euron.
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3. Eurogroup – koordinon politikat me interes të përbashkët për euro zonën e
shteteve anëtare.
4. Shtetet anëtare vendosin buxhetet e tyre kombëtare brenda kufijve të rënë dakord
për deficitin e borxhin dhe të përcaktojë politikat e tyre stukturore që përfshijnë
pensionet dhe tregjet kapitale.
5. Komisioni evropian – monitoron performancën dhe pajtueshmërinë.
6. BQE – përcakton politikën monetare, si objekt kryesor stabilitetin e çmimeve dhe
të veprojë si mbikqyrës qëndror i institucioneve financiare në zonën e euros.
7. Parlamenti evropian – ndan punën e formulimit të legjislacionit me këshillin dhe
subjektet e qeverisjes ekonomike për shqyrtim demokratik në veçanti përmes
dialogut të ri ekonomik.

2.2.2 Kompletimi i UME

Pas shpërthimit të krizës ekonomike dhe financiare, BE mori masa për të përmirësuar
kuadrin e qeverisjes ekonomike të UME-së ( të tilla si forcimi i stabilitetit të paktit për
adoptimin e mekanizmave të reja për të parandaluar pabarazitë ekonomike dhe politikat
ekonomike të koordinuara mirë). Megjithatë këto masa emergjente kanë nevojë të
kompletohen në afat të gjatë në mënyrë që ndonjë krizë e re mos të ndikojë në UME kaq
shumë. Prandaj kryetarët e pesë institucioneve evropiane; komisioni evropian, parlamenti
evropian, BQE dhe këshilli evropian (si president i samitit euro), bënë disa plane.
Këtu poshtë gjendet një plan për thellimin e UME-së, në dy faza, i korrikut 2015 dhe njëra
që do të kompletohet më së voni në vitin 2025
1. Faza e parë ose ‘’Thellimi’’ ( 1 korrik 2015 – 30 qershor 2017) duke përdorur
intrumente ekzistuese dhe traktatet e tanishme për të rritur konkurrencën dhe
konvergjencën strukturore, arritja e politikave të përgjegjshme fiskale në nivel
kombëtar të eurozonës, duke përfunduar unioni financiar dhe rritjen
llogaridhënëse.
2. Faza e dytë ose ‘’Kompletimi i UME’’(2025) – do të nisë për ta bërë procesin e
konvergjencës më detyruese, përmes një sërë standardeve përgjithësisht të
pranuara për konvergjencë të cilat do të jenë të natyrës ligjore, si dhe një zonë e
thesarit euro.
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2.2.3 Evolucioni i qeverisjes ekonomike të BE-së në kontekstin historik

Në parim, për t`u bashkuar me monedhën e përbashkët, një vend duhet të përmbushë
secilin prej kritereve të mëposhtme të konvergjencës. Ata janë të dizajnuara për të
prodhuar stabilitet monetar dhe konvergjencë për vendet që ndajnë euron, çmimet e
qëndrueshme: inflacioni nuk duhet të jetë më shumë se 1.5% e lartë se mesatarja në tre
vendet anëtare me stabilitetin më të mirë të çmimeve, dmth inflacionin më të ulët.
Kursi i këmbimit i qëndrueshëm: monedha kombëtare duhet të ketë qenë në lidhje të
qëndrueshme ndaj monedhave të tjera të BE-së për një periudhë dyvjeqare para hyrjes në
bashkimin monetar. Financat qeveritare – borxhi i përgjithshëm i qeverisë nuk duhet të
kalojë 60% të PBB-së. Deficiti buxhetor vjetor nuk duhet të jetë më e madhe se 3% të
PBB-së. Norma e interesit konvergjencë: 5 vjet norma e interesit të bonove të thesarit
nuk duhet të jetë më shumë se 2 % më e lartë se mesatarja e anëtarëve të eurozonës.
Disa ekonomistë besojnë se po të kenë të gjithë monedhën e përbashkët, është e
mundshme që të ketë një performancë të mirë afatgjate në qoftë se anëtarët janë më afër
këtyre pikave:
Rritja – trendi i GDP-së ( i lidhur me normën e rritjes së produktivitetit dhe investimet
kapitale), fleksibiliteti i tregut të punës p.sh aftësitë fleksibël, mobilitetin pagat fleksibël,
modelet e tregtisë ndërkombëtare, vendet ekonomike të cilat përgjigjen në mënyrë
simetrike në një ndryshim në politikën monetare psh kur BQE bën një ndryshim në
normat e politikës, vendet që i përgjigjen në mënyrë simetrike në një shumëllojshmëri të
kërkesës, ofertës dhe goditjeve të jashtme në ekonominë globale.
Për shkak se kombet anëtare të euros janë dukshëm të ndryshëm, kjo e bën praktikisht të
pamundur që BQE të gjejë një gjë të përshtatme për të gjithë “normën e interesit”. Zona
euro nuk është një zonë otpimale e monedhës.
Atëherë këto ishin shtetet që pranuan euron:
1. Shkurt 1992- Shtetet anëtare të BE-së nënshkruajnë traktatin e Mastrihtit, ku ata
futën euron si një monedhë të përbashkët dhe bënë kufizimet qeveritare të deficitit
dhe nivelet e borxhit publik në 3% dhe 60% respektivisht të GDP.
2. Shtator 1992 – ‘’E mërkure e zezë’’ – Paundi britanik dhe lira italiane janë
tërhequr nga mekanizmi i kursit të këmbimit evropian.
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3. Korrik 1995, zgjerimi i BE – Austria, Finlanda dhe Suedia iu bashkuan BE-së.
4. 1997 – Kursi i këmbimit eurozona – Shtetet e eurozonës rregulluan kursin e
këmbimit.
5. 1997 – Lindi stabiliteti dhe pakti i rritjes – Shtetet anëtare të BE - së bien dakord
për të forcuar mbikqyrjen dhe koordinimin e politikave fiskale dhe ekonomike
kombëtare për zbatimin e rregullave Maastricht.
6. Korrik 1998 – Stabiliteti dhe rritja e paktit – Hyri në fuqi SGP
7. 1999 – Stabiliteti dhe rritja e paktit – SGP
8. Janar 2000 – Euro – U fut si një monedhë e kontabilitetit dhe u pranua nga
Belgjika, Gjermanija, Irlanda, Spsanja, Luksemburgu, Holanda, Austria,
Portugalia dhe Finlanda
9. 2001 – Greqia e pranoi euron.
10. 2002 – Euro – U futen monedhat dhe bankënotat.
11. 2003 – ‘Komisioni dhe këshilli shkojnë në gjykat’ – Ministrat e financave u
refuzojnë rekomandimin e komisionit evropian për të filluar procedimin
sanksionues kundër Francës dhe Gjermanisë për shkeljen e rregullave të paktit të
stabilitetit.
12. 2004 – Zgjermi i BE-së – 10 anëtarë të ri iu bashkuan BE-së: Republika Çeke,
Estonia, Qipro, Letonia, Lituania, Hungaria, Malta, Polonia, Sllovakia dhe
Sllovenia.
13. 2004 – Gjykata evropiane e drejtësisë rrëzon refuzimin e këshillit të
rekomandimeve të komisionit duke përmendur çështje procedurale, por thekson
se përgjegjësia për zbatimin e stabilitetit dhe pakti qëndrojnë me këshillin.
14. 2005 – Ligjvënësit e BE-së ndryshojnë ‘stabilitetin e rritjes së paktit’ duke bërë të
mundur të marrin në konsideratë më mirë rrethanat undividuale kombëtare.
Mbikqyrja dhe koordinimi janë forcuar dhe u hoq deficiti i tepruar dhe u bë më i
shpejt.
15. Janar 2007 – Sllovenia e miratoi euron, kurse Bullgaria dhe Romania iu bashkuan
BE-së. Gjithashtu po në këtë muaj ishte fillimi i krizës hipotekare amerikane.
16. Dhjetor 2007 – Shtetet anëtare të BE-së nënshkruajnë traktatin e Lisbonës. Ky
traktat

përmirëson procesin e vendimmarrjes në BE, forcon dimensionin
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demokratik të BE-së, forcon politikat e jashtme dhe përmirëson politikat e
brendshme të BE-së.
17. Janar 2008 – Qipro dhe Malta pranuan euron.
18. Janar 2009 – Sllovakia miraton euron.
19. Dhjetor 2009 – traktati i Lisbonës hyn në fuqi.
20. Maj 2010 – Vendet e eurozonës japin hua 10 miliardë euro për të ndihmuar në
krizën e goditur Greqinë, në këmbim të një programi të reformës.
21. Qershor 2010 – është krijuar fondi i parë i ndihmës financiare të eurozonës,
stabiliteti financiar evropian.
22. Nëntor 2010 – Janë integruar dhe monitoruar koordinimi i politikave fiskale dhe
ekonomike dhe rekomandimet e politikave të komisionit.
23. Janar 2011 – Estonia miratoi euron.
24. Shtator 2011 – Një koleksion prej gjashtë ligjeve të reja, është rënë dakord nga
ligjvënësit e BE-së.
25. Mars 2012 – Stabiliteti financiar evropian dhe FMN japin Greqisë 130 miliard
euro pas një rikonstruktimi të suksesshëm të obliganioneve me kreditorë privat.
Po në këtë vit shtetet anëtare të eurozonës bien dakord për të bërë qëllimin e
buxheteve të balancuara, pjesë të kushtetutave të tyre kombëtare dhe në të
ardhmen këta anëtarë të bien dakord për një monedhë të përbashkët. Kompakti
fiskal është pjesë e një traktati të njohur si traktati i stabilitetit, koordinim dhe
qeverisje, i cili hyri në fuqi në janar 2013.
26. Korrik 2012 – Presidenti i BQE Draghi zotohet për të bëre gjithçka për ta ruajtur
euron.
27. Shtator 2012 – BQE frenon spekulimet për të ardhmen e euros duke njoftuar
transaksionet monetare, programin e saj fitues të blerjes së obligacioneve.
28. Tetor 2012 – Mekanizmi i SME - së bëhet operacional.
29. Dhjetor 2012 – Sistemi monetar evropian - Raporti i katër kryetatëve‘’drejt një
uninoni monetar’’ ofron një plan për përfundimin e UM. Ai fokusohet në
plotësimin, forcimin si dhe për krijimin e një bashkimi bankar për zonën e euros
duke miratuar mekanizëm të vetëm mbiqkyrës si dhe rregulla të reja për
rimëkëmbjen dhe zgjidhjen e bankave.
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30. Shkurt 2013 – Ligjvënësit e BE miratojnë legjislacion në të cilën shtetet anëtare
të eurozonës bien dakord të përgatitin buxhetet e tyre sipas standardeve të
përbashkëta dhe një afat kohor të përbashkët, duke paraqitur drafte ndaj
komisionit.
31. Korrik 2013 – Kroacia pranoi euron.
32. Janar 2014 – Letonia pranoi euron.
33. Janar 2015 – Lituania pranoi euron. Gjithashtu po në këtë muaj komisoni nxjerr
udhëzime se si ajo do të zbatojë rregullat SGP për të forcuar lidhjen mes
reformave strukturore, investimet dhe përgjegjësisë fiskale në mbështetje të
vendeve në zhvillim.
34. Qershor 2015 – UM – Përcakton plane ambicioze se si për të thelluar UME në tri
faza dhe për ta përfunduar atë më së voni deri në vitin 2025.
35. Tetor 2015 – Komisioni miratoi një paketë masash për të filluar zbatimin e raportit
të pesë presidentëve. Ajo përfshin një qasje të rishikuar futja e bordeve të
konkurrencës kombëtare dhe një bord këshillues fiskal evropian, një përfaqësim
më të unifikuar të eurozonës në institucionet financiare ndërkombëtare, sidomos
FMN dhe hapat për të përfunduar unionin bankar.
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Tabela 1. Shtetet anëtare të UE
Shtetet

Bashkimi në UE

Anëtar i Eurozonës

Austria

1995

Po

Anglia

1973

Jo

Belgjika

1957

Po

Bullgaria

2007

Jo

Çekia

2004

Po

Danimarka

1973

Jo

Estonia

2004

Po

Finlanda

1995

Po

Franca

1957

Po

Greqia

1981

Po

Gjermania

1957

Po

Holanda

1957

Po

Hungaria

2004

Jo

Irlanda

1973

Po

Italia

1957

Po

Kroacia

2013

Jo

Latvia

2004

Po

Lituania

2004

Po

Luksemburgu

1957

Po

Malta

2004

Po

Polonia

2004

Jo

Portugalia

1986

Po

Qipro

2004

Po

Romania

2007

Jo

Sllovakia

2004

Po

Sllovenia

2004

Po

Spanja

1986

Po

Suedia

1995

Jo

Burimi:EU, 2015
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2.2.3 Raporti i pesë presidentëve përcakton planin për forcimin e bashkimit
ekonomit dhe UME që nga 1 korrik 2015

Pesë kryetarët; kryetari i komisionit evropian Jean-Claude Juncker, së bashku me
kryetarin e samitit - Donald Tusk, kryetarin e eurogrupit - Jeroen Dijsselbloem, kryetarin
e BQE – Mario Draghi dhe kryetarin e parlamentit evropian – Martin Schulz kanë zbuluar
plane ambicioze se si ta zhvillojnë më tej UME që nga 1 korriku 2015 dhe si ta
përfundojnë atë në vitin 2025.

Për ta kthyer vizionin e tyre në realitet për të ardhmen e UME, ata vënë masa konkrete që
duhet të zbatohen gjatë disa fazave. Gjersa disa nga veprimet duhet të rregullohen për
vitet e ardhshme, duke futur një skemë evropiane të sigurimit të depozitave, kurse
veprimet tjera të shkojnë më tej sa i përket ndarjes së sovranitetit midis shteteve anëtare
që kanë euron si monedhën e tyre, të tilla si krijimi i një euro në të ardhmen të zonës së
thesarit. Kjo është pjesë e vizionit të pesë kryetarëve sipas të cilit fokusi duhet të shkojë
përtej rregullave të institucioneve për të garantuar një arkitekturë transparentë të UME.

2.3 Rruga për në UME

UME ka qenë një ambicie e përsëritur për BE nga fundi i viteve 1960 e tutje, sepse u
premtua stabilitet dhe një mjedis për punësim më të lartë.
Megjithatë, një shumëllojshmëri të pengesave politike dhe ekonomike ndaluan rrugën.
Angazhimi i dobët politik, ndarjet mbi prioritetet ekonomike dhe turbullirat në tregjet
ndërkombëtare, të gjithë luajtën rolin e tyrë frustues në përprarimin drejt UME.
Përkundër pengesave, në gjysmën e dytë të shekullit XX u pa një kërkim i vazhdueshëm
i rritjes së numrit të shteteve anëtare të BE-së, për një integrim më të thellë ekonomik, si
një mjet për të forcuar lidhjet politike mes tyre dhe mbrojtjen e tregut të përbashkët.
Rruga drejt UME dhe eurozonës mund të ndahet në katër faza:
Faza e parë - Nga traktati i Romës tek raporti Werner, 1957 gjerë në vitin 1970.
Stabiliteti i monedhës ndërkombëtare në periudhën e pasluftës nuk zgjati. Trazirat në
tregjet ndërkombëtare valutore në mes të 1968 dhe 1969 kërcënuan sistemin e përbashkët
e çmimeve të politikës së përbashkët bujqësore, një shtyllë kryesore të asaj që atëherë
15

ishte komuniteti ekonomik evropian. Në përgjigje të këtij sfondi shqetësues, liderët e
Evropës ngritën një grup të nivelit të lartë të udhëhequr nga Pierre Ëerner, kryeministri i
Luksemburgut në atë kohë, për të raportuar se si UME mund të arrihet nga 1980.
Faza e dytë – Nga raporti Werner në SME, 1970 – 1979
Grupi Ëerner ka përcaktuar një proces i përbërë nga tri faza; të arrihet UME brenda dhjetë
viteve, duke përfshirë mundësinë për një monedhë të vetme. Shtetet anëtare u pajtuan në
vitin 1971 dhe filloi faza e parë e luhatjes së monedhës. Përpjekjet e mëvonshme në
arritjen e qëndrueshmë të normave të këmbimit u goditën nga kriza e naftës dhe e
goditjeve të tjera deri në vitin 1979, kur u krijua SME.
Faza e tretë – Nga fillimi i SME gjerë tek traktati i Mastrihtit 1979-1991
SME është ndërtuar mbi kursin e këmbimit të përcaktuar tek njësia monetare evropiane,
një mesatare e ponderuar e monedhave SME. Një mekanizëm i kursit të këmbimit, është
përdorur për të mbajtur monedhat pjesmarrëse brenda një grupi të kufizuar.
SME ka përfaqësuar një koordinim të ri dhe të paparë të politikave monetare ndërmjet
shteteve anëtare, duke operuar me sukses për më shumë se një dekad. Ky sukses i dha
shtytje për diskutime të mëtejshme ndërmjet shteteve anëtare në arritjen e bashkimit
ekonomik dhe monetar. Me kërkesë të udhëheqësve evropian, kryetari i komisionit
evropian, Jacques Delors dhe guvenatorët e bankave qëndrore të shteteve anëtare të BE së bënë raportin ‘Delors’ se si të arrihet UME.
Faza e katërt – Nga Mastrihti gjerë tek euro dhe eurozona 1991-2002
Raporti Delors ka propozuar një periduhë tre faza përgatitore për unionin ekonomik,
monetar dhe eurozonës, që përfshin peridhën 1990-1999.
Faza e parë përfshinë plotësimin e tregut të brendshëm (1990-1994), përkatësisht futjen
e lëvizjes së lirë të kapitalit. Faza e dytë – Përgatitja për BQE dhe sistemin evropian të
bankave qëndrore dhe arritjen e konvergjencës ekonomike (1994-1999) dhe faza e tretë,
rregullimin e kursit të këmbimit dhe nisja e euros (1999 e tutje).
Udhëheqësit evropian pranuan rekomandimet në raportin ‘Delors’. Traktati i ri i BE, i cili
përmabnte depozitat e nevojshme për zbatimin e UM, u ra dakord në këshillin evropian
të mbajtur në Mastriht, Holandë, 1991. Ky këshill ra dakord për kriteret e konvergjencës
të Mastrihtit që çdo shtet anëtar do të duhet të përmbush këto kritere për të marrë pjesë
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në eurozonë. Pas një dekade përgatitje, euro u nis më 1 janar 1999. Në të njëjtën kohë,
eurozona hyri në punë. Pa tre viteve të punës me euron, monedha kombëtare euro dhe
kartëmonedhat ishin nisur më 1 janar 2002 dhe ndryshimi më i madh i të hollave në histori
u zhvillua në 12 vendet e BE-së (Austria, Belgjika, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia,
Irlanda, Italia, Luksemburu, Holanda, Portugalia dhe Spanja).
2.3.1 Snake in the tunnel – Gjarpëri në tunel

Gjarpëri në tunel ishte përpjekja e parë në bashkëpunimin evropian në vitet 1970, duke
synuar kufizimin e luhatjeve ndërmjet monedhave të ndryshme evropiane. Kjo ishte një
përpjekje për krijimin e një grupi të vetëm të monedhës për komunitetin ekonomik
evropian.
Grupet të caktuara të marrëveshjes të +/- 2.25% ishin për monedhat që të lëvizin në lidhje
me normën e tyre qëndrore kundrejt dollarit amerikan. Kjo i dha një tunel në të cilën
monedhat evropiane të tregtohen. Tuneli u shemb në vitin 1973, kur dollari amerikan
qarkullonte lirisht.
“Vdekja” e shpejtë e gjarpërit nuk pakëson interes duke u përpjekur për të krijuar një zonë
të stabilitetit të monedhës. Një propozim i ri për UME u paraqit në vitin 1977 nga kryetari
i atëhershëm i komisionit evropian Roy Jenkins. U ngrit në një formë më të kufizuar dhe
u krijua SME në mars të vitit 1979, me pjesmarrjen e monedhave të të gjitha shteteve
anëtare, përveç paundit britanik, cili u bashkua më vonë, në vitin 1990, por qëndroi vetëm
për dy vite. Brenda SME, luhatjet e monedhës janë kontrolluar nëpërmjet mekanizmit të
kursit të këmbimit dhe mbahen brenda +/- 2.25% të normave qëndrore, me përjashtim të
lirës italiane, peseta spanjolle dhe paundi, të cilat ishin të lejuara të luhaten 6%. Më vonë
këto grupe u zgjeruan në 15% në mënyrë për t`iu kundërvënë presionet spekulative, por
në vitin 1996 të gjitha monedhat ishin kthyer te luhatjet e tyre origjinale. Sistemi përfshinë
një mekanizëm ndërhyrës dhe një mjet parandalues. Dikur kursi i këmbimit të një
monedhe të luhatur kishte arritur 75% të marzhit maksimal.
Monedha u konsiderua si ‘divergjente’

dhe në vend kishte për të marrë veprime

korigjuese nëpërmjet normave të interesit dhe politikës fiskale. Në rast se marzha kishte
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arritur luhatje maksimale, banka qëndrore do të duhej të ndërhynte me blerjen apo shitjen
e monedhës që ta shmang tejkalimin e marzhës. SME ishtë një radikal i ri, sepse kurset e
këmbimit mund të ndryshohen vetëm me marrëveshje të përbashkët midis shteteve
anëtare pjesmarrëse të komisionit – një bashkim të paparë të sovranitetit monetar.

Figura 1. Gjarpëri në tunel

2.3.2 Ndikimi i sitemit evropian në Kosovë

Në fillim në Kosovë nuk kishte asnjë bankë dhe te gjitha transaksionet kryheshin me para
në dorë. Për gati dy vjet në Kosovë nuk ka pasur sektor financiar. Megjithatë për një kohë
të shpejtë u dëshmua një zhvillim i shpejt sa i përket sektorit bankar. Në vitin 2002 dhe
2003, në Kosovë u hapën shtatë banka. Duke pasur parasysh gjendjen e ekonomisë dhe
përvojat negative me bankat në të kaluarën, sistemi financiar i Kosovës karakterizohet
nga një pjesëmarrje e fortë të subjekteve të huaja. Në fund të dhjetorit të vitit 2004 ,
sistemi financiar në Kosovë përbëhej nga shtatë banka, e cila veproi përmes 247 zyreve,
14 institucione mikrofinanciare, 3 institucione të tjera jo bankare, 7 kompani të sigurimit.
Reduktimi i parave nga qarkullimi ishte një nga objektivat kryesore të ish BPK-së
(Autoriteti i pagesave të Kosovës). Ndryshimi nga marka në euro ka ofruar një mundësi
unike për të arritur këtë objektiv dhe në të njëjtën kohë ka ndihmuar në forcimin e sistemit
bankar. Ish APK ka planifikuar të lë poshtë pagesën shkëmbim, që arrin deri në 1000 DM
dhe vendosi një tarifë prej 2%, për shumën mes 1,000 – 10,000 marka, që ishte shuma
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maksimale e lejuar për shkëmbimin e të hollave. Shumat që tejkalojnë 10,000 marka
gjermane duhet të vendosen si depozita bankare në euro. Në të njëjtën kohë, u bë çdo
përpjekje për të lehtësuar rolin e shitjeve të ndërmarrjeve. Vendosja e afateve maksimale
për shumat e këmbimit, si dhe në mënyrë të qartë përcaktimin e periudhës në afatin e
qarkullimit të monedhës së dyfishtë, në masë të madhe nxiten mbajtësitë e parave të
gatshme për të depozituar paratë e tyre në banka. Kjo strategji u shoqërua nga bankat, të
cilat kanë përmirësuar tashmë shërbimet e tyre për të tërhequr klientë të rinj. Edhe pse ky
skenar duket i thjeshtë, zbatimi i tij përbën disa probleme. Më e rëndësishme sigurisht
ishte mungesa e vazhdueshme e besimit në sistemin bankar.
Hedhja e euros ishte kryer me sukses më 28 shkurt 2002. Nga ky moment, ekonomika e
Kosovës u “eurozizua” tërësisht dhe në mënyrë efektive. Euroizmi shpesh përkufizohet
si adoptimi i euros si valutë ligjore dhe valutë zyrtare nga autoritetet që vendosën të
refuzojnë instrumentet e politikës monetare dhe të braktisin monedhën e tyre kombëtare.
Miratimi i euros si monedhë kombëtare sjellë edhe stabilitet monetar në Kosovë. Rreziku
i zhvlerësimit të monedhës kombëtare u zhduk. BQK-ja e cila vepron si agjent fiskal i
qeverisë së Republikës së Kosovës, nuk ka marrë ndonjë rrezik të këmbimit. Ekonomika
e Kosovës nuk përballet me rreziqe të konsiderueshme të këmbimit. Në të njëjtën mënyrë,
euroizimi ka penguar Kosovën të ketë normë të dyfishtë të këmbimit të monedhës. Futja
e euros është thjeshtëuar ndjeshëm dhe ka reduktuar shpenzimet si brenda dhe jashtë
Kosovës, sidomos kurr meret parasysh rëndësia e tregtisë brenda ekonomisë. Vendet
fqinje, kryesisht republikat jugosllave, mbeten partnerët kryesorë tregtar të Kosovës.

2.3.3 Disinflacioni

Shumica e vëzhguesve kanë qenë të prirur të fokusohen në mekanizimin e disinflacionit
operativ për pjesëmarrësit më të dobët të sistemit. Nga rregullimi i monedhave më pak
inflacioniste mbi intervale të gjata, me perspektivën se ata nuk mund të zhvlerësojnë
plotësisht në përputhje me inflacionin e tyre të tepërt në rastet e ralla të një
rikonstruksioni, ku autoritetet e monedhave të dobeta kishin fituar kredibilitet për
qëndrimin e tyre në disinflacion.
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Agjentët privat interpretuan një angazhim të sistemit monetar evropian si shumë të
kufizuar se sa një objektiv kombëtar monetar ose objektivave të tjera të ndërmjetme me
të cilën një qëllim i disinflacionit mund të sinjalizohej nga një vend ku mund të marr
formën e përmirësimit të efikasitetit të politikave të tjera të instrumenteve të tjera, ku
pasiguria e inflacionit u vogëlua. Këto përfitimet e “ duarlidhurve”, për të përdorur
shprehjen e Giavazzi dhe Pagano 1986, duken të arritshme dhe të prekshme në kontektstin
e sistemit monetar evropian. Në parim, si në shënimet e Melitz, ato janë kalimtare, ku
mesa duket përpjekja e disinflacionit mund të ndiqet në mënyrë individuale nga vendet
tjera, pa angazhimin e jashtëm të sistemit monetar evropian.
Përfitimet nga bashkimi do të zhduken vetëm atëherë kur nuk ka dallim në mes të
reputacionit të autoritetit monetar të brendshëm dhe atë të Bundesbank; konvergjenca në
normën e inflacionit në drejtim të normës gjermane nuk është në vetvete një kusht i
mjaftueshëm për kryerjen nga ana individuale, sepse kkonvergjencë e tillë mund të
konsiderohet si e përkohshme. Melitz parashikon diskutimin e atuonomisë së
dëshirueshme të institucionit bankar qëndror evropian për të zëvendësuar mekanizmin
aktual ku vendet me monedhë të dobët i hezitonin të identifikojnë frangat dhe inflacionin
e ulët. Autonomia më e madhe e bankave e bankabe të tjera qëmdrore kombëtare mund
të lehtësojnë ndërtimin e një institucioni evropian, apo edhe mund të konsiderohet si një
alternativë e pjesshme ndaj saj. Përfitimet e pjesëmarrjes në sistemin monetar evropian
në një vend me të vërtetë të përkushtuar për stabilitetin e çmimeve afatmesme, janë
kalimtare.
Në pjesën më të madhe të literaturës rreth SME, fokus i veçantë është në këtë aspekt. Nuk
është e qartë se e gjithë historia, madje edhe nga perspektiva e monedhave më të dobët.
Një vlerësim i kostove dhe humbjet e konkurrencës së prodhimit është gjithashtu e
nevojshme; pa të është e pamundshme të shpjegohet pse dhe kur vendet herë pas here
zgjidhnin për të shpëtuar prej disiplinës nga zhvlerësimi. Melitz ofron një model në të
cilin çdo pjesëmarrës minimizon edhe devijimin e prodhimit nga nivelet e dëshiruara dhe
normën e inflacionit. Por, pjesa më interesante është analiza e arsyeve se pse Gjermania
e ka gjetur sistemin monetar evropian tëheqëse.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Kriza e SME: Eurozona ishte në buzë të kolapsit. Kjo vetëm që ishte një çështje se kur ka
ndodh. Asgjë nuk është përmbajtur dhe nuk mund të përmbahet. Ashtu si në SHBA,
taksapaguesit e vendeve tjera duhet të shpëtojnë bankat dhe institucionet tjera financiare
të Europës. Politika monetare e krijuar nga BQE, ka dështuar. Nëse kjo ishte e qëllimshme
apo jo, ende nuk dihet, por e vërteta do të shfaqet në fund. Në fakt keqbërësit e vërtetë
jetojnë në BQE dhe në parlamentin evropian.
Fushëbeteja kryesore që do të vendos rezultatin, do të jetë Spanja, për shkak të madhësisë
së saj dhe pretendimin e saj të vazhdueshëm që bankat spanjolle janë shumë të aftë për
të përmbushur detyrimet financiare, që është një simptomë e mohimit të Z.Zapatero, që
tregon se kriza e borxhit spanjoll ka kaluar. Ai fajëson Greqinë dhe Irlandën për probleme
të eurozonës, se si Spanja ishte e ndershme dhe ishte thjesht viktimë e tyre. Udhëheqja e
Z.Zapatero nuk ishte e mirë. Kjo paaftësi e tij po e shtyente popullin e tij drejt katastrofës
financiare. Problemi i vërtetë i tyre ishte euro, BQE, BE dhe ata që kanë lejuar Evropën
të hyjë në një kurth financiar dhe ekonomik.
Gjermania si qendra kryesore e eurozonës, nuk e dëshironte euron apo BE dhe asnjëherë
nuk i ka kërkuar ato. Ata kanë qenë të detyruar për ta pranuar edhe pse ka qenë e
pakënaqshme për ata, për shkak të humbjes së luftës së dytë botërore. Kjo është arsyeja
pse Gjermania u detyrua të bashkojë Gjermaninë lindore dhe atë perëndimore. Përveç
kësaj kostoja e qëndruar në euro tashmë është e papranueshme. Kostot tjera të larta mund
të qojnë në paaftësinë paguese të vendeve aktualisht siç është Gjermania. Pastaj ka çështje
sociale. Gjermanët presin që edhe vendet tjera të punojnë fuqishëm siç punojnë ata. Kjo
nuk ka për të ndodhur, kështu që Gjermania nuk do t`i mbështes vendet tjera. Disa thonë
që tërheqja nga euro do të ishte traumatike. Shqetësimet në lidhje me falimentime do të
ishte shumë e dhimbshme. Një shembull i ksaj janë ankandet e fundit të dështuara të
Gjermanisë. Është një frikë e madhe se Gjermania do ta dëmtoj veten financiarisht duke
u munduar t`i shpëtoj anëtarët e dështuar të eurozonës. Tregjet e obligacioneve evropiane
janë të rrethuar me të njejta probleme qe janë Britania e madhe dhe SHBA.
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BQE duhet të mbetet aktive në tregjet e bonove, përndryshe ata bien. Ata kanë për të blerë
vazhdimisht. Tregjet e obligacioneve nuk mund të funksionojnë pa manipulimin nga BQE
dhe banka e Anglisë. Është e nevojshme të thuhet që këto ndërhyrje nuk janë zgjidhje,
ato vetëm zgjasin të jenë të pashmangshme. Bonot duhet të kenë rendimente më të larta
për të kompensuar rrezikun ose blerësit duhet të kenë zgjidhje të bindur në duart e tyre,
përndryshe BQE dhe banka e Anglisë do të përfundojë me të gjitha çështjet e bonove të
qeverisë e cila do të qojë në kolaps.
Kriza sovrane në të gjitha këto vende nuk është zgjidhur dhe as nuk do të zgjidhet me
politikat aktuale. Pasi Irlanda dhe Greqia të largohen nga euro, Portugalia dhe Spanja e
ndoshta edhe Italia janë të detyruar ta ndjekin këtë hap. Kjo do të thotë zhdukjen e euros.
Kjo do të shkaktonte kontrrollet e valutës në secilën prej këtyre monedhave. Tërheqjet e
bankës do të jenë të kufizuar si edhe udhëtimet jashtë çdo vendi. Çdo vend duke bërë
mallrat dhe shërbimet e tyra të lira dhe konkurruese me ato të vendeve tjera, do të ulej
vlera e monedhës dhe nuk do të kishte borxhe, sepse borxhi do të ishte asgjësuar. Bursat
do të funksiononin në mënyrë primare. Në shumë mënyra Evropa do të dukej ashtu siç
bëri në vitet 1940 dhe në fund të vitit 1950, pa shkatërrim fizik. Rimëkëmbja do të marrë
5-10 vjet, ndoshta më gjatë.
Kombet do të vënë monedhat e reja në vend dhe rindërtimi i ekonomive dhe tregjeve do
të filloj të shoqërohen nga tarifat dhe cikli do të filloj përsëri.
Supozimi i vendimeve fiskale nga ana e BE-së në Bruksel në lidhje me politikën fiskale
do të jetë një vendim fatal, sepse ajo do të zhvesh çdo shtet të sovranitetit të saj.
Përndryshe burokratët e Brukselit kanë bërë një rrëmujë. Transferimi i pushtetit te tillë në
rrethana të sotme do të jetë një gabim. Nuk ka ndryshime sa i përket kulturës dhe
qëndrimit, i shteteve si Portugalisë, Spanjës, Italisë, Greqisë dhe jugut të Francës. Ata
janë ata që kanë qenë me shekuj me rradhë. Ata asnjëherë nuk do ta kenë punën e etikës
së Evropës Veriore dhe kështu ata asnjëherë nuk do të jenë konkurrues. Kjo është një
zhvlerësim i detyruar brenda vendit në kuadër të BE-së në formën e pagave të ulëta.
Qëllimi është për të bërë eksportet më konkurruese.
Trajtimi Shock është traumatike dhe shpesh nuk sjell rezultatet e dëshiruara. Brenda natës
pritej që Greqia dhe Irlanda të balancojnë buxhetet e tyre. Mirëpo Greqia ishte në krizë
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ekonomike para se t`i bashkohej euros. Kjo ishte aryseja pse ata kishin nevojë të
manipulonin statistikat për të përmbushur hyrjen në euro.
Kur kriza e pashmangshme e goditi në vitin 2009, ata nuk mund të bënin pagesat e borxhit.
As nuk mund të merrnin hua në normat e papërballueshme, as nuk mund të zhvlerësonin
monedhën për të bërë produktet dhe shërbimet e saj më konkurruese.
Pyetja kryesore është se a do të qëndroj Greqia në euro? Greqia do të qëndrojë në euro
për këto aryse:
1. Nëse Greqia e lë euron dhe kthehet tek valuta e saj, ajo do të humbas vlerën e saj dhe
do të shkaktone inflacion, pastaj do të dyfishoheshin të gjitha normat e interesit, hipotekat,
kreditë dhe bizneset e tjera të huamarrjes do të bëheshin shumë më të shtrenjta. Mungesa
e kreditimit të bankave greke do të ofronte mungesë në mallra themelore si vaji dhe
ushqimi. Kjo do të ishte katastrofike.
2. Eurozona ishte mbështetur nga përkrahja që udhëheqësit politikë në angazhimin dhe
bizneset qarqet politike kanë investuar kapitale të konsiderueshme politike dhe suksesin
në euro.
Nuk kishin arsye të nxjerrin më shumë borxhe, ndërsa BQE blen obligacione toksike
sovrane. Kush do t`i absorbojë tërë këto humbje? Natyrisht që publiku i të gjitha vendeve
të eurozonës. Kjo është pikërisht ajo që Britania e madhe dhe Shtetet e Bashkuara po e
bëjnë përmes bankave qëndrore të tyre.
Deflacioni ka marrë një pikëmbështetje të vogël në Evropë. BQE ka parë gabimin në
rrugët e saj, dhe ata do të nxjerrin para dhe kredi për të përmbushur sfidat dhe të vuajnë
të njëjtin inflacion sikurse të tjerët.
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4. METODOLOGJIA
Për rezultatin e këtij punimi është përdorur një metodologji që konsiston në mbledhjen e
të dhënave sekondare. Kjo metodë përfshin mbledhjen dhe analizimin e informatave rreth
një teme të caktuar, bazuar në punimet dhe publikimet e mëparshme hulumtuese të
punuara nga autor të tjerë. Gjithashtu të dhënat sekondare janë rezultat i rishikimit të
literaturave, se kur është krijuar sistemi monetar evropian dhe si është zhvilluar ndër vite,
si është krijuar unioni monetar, bashkimi evropian, cilat shtete kanë pranuar euron etj.
Metodologjia në të cilën është i bazuar ndërtimi i këtij punimi, është hulumtimi i
punimeve dhe literaturave nga profesorë dhe shkenctarë të shumtë, si dhe jam bazuar në
artikuj aktual që kanë të bëjmë me shpjegimin e sistemit monetar evropian.
Të gjitha këto dhëna janë marrë nga burimet e BQE-së, nga disa faqe të ndryshme në
internet si dhe nga disa libra ekonomik.

24

5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Divergjenca ekonomike që nga fillimi i ekonomisë dhe krizave financiare thekson se
futja e euros ka qenë e nxitur politikisht dhe jo mjaftueshëm në bazat
ekonomike. Në fillim u shpresua se do të arrihej stabiliteti i bashkimit evropian përmes
një sinkronizimi endogjen të cikleve të biznesit të sistemit monetar evropian, shteteve
anëtare, zbatimin e vazhdueshëm i reformave strukturore. Me këto kanale të përshtatjes
në vend, goditjet simetrike dhe asimetrike mund te absorbohen në sistemin monetar
evropian. Megjithatë gjërat dolën të mos jenë ashtu siç ishte paramenduar. Kriza globale
financiare dhe kriza e borxhit në eurozonë që filloi në tetor të vitit 2009 me borxhin grek,
sjelli në dritë themelet krejtësisht të dobët të eurozonës.
Vullneti i fortë politik për të mbajtur bashkimin monetar së bashku, mekanizmat e shpejtë
të implementuar në rrjedhën e krizës dhe më kryesorja veprimet vendimtare nga BQE u
parashikuan që kur është e nevojshme, ta mbajnë eurozonën së bashku. Mungesa e
zbatimit të rritjes së konkurrencës me ndikim të gjerë ka shkaktuar një përkeqësim në
konkurrencën e çmimeve të sistemit monetar evropian duke vënë hije të zezë afatgjatë në
rajon.
Analiza në lëvizshmërinë e punës tregon se mobiliteti midis vendeve EMU është
relativisht e ulët në krahasim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lëvizshmëria e
sistemit montar evropian ishte shumë më e lartë në periudhën pas krizës duke u rritur
dukshëm që nga viti 2007. Lëvizshmëria më e lartë ofron shpresë të kufizuar për BQE.
Megjithatë, rritja e konkurrencës u shkaktua nga kërcënimi i migrimit nga vendet jo SME.
Vendet ndoshta do të vënë rritjen e lëvizshmërisë së punës në rrezik, e cila ishte e
dominuar nga zhvendosja e fluskseve në drejtim të Gjermanisë, si spirancë stabiliteti që
nga fillimi i krizës.
Një viktimë e madhe e krizës së euros ka qenë besimi i europianëve në drejtësinë e
sistemit të tyre ekonomik. Europianët besojnë se pabarazia është një problem i madh ne
shoqëritë e tyre.
Një pasojë e krizës së euros ka qenë në rritje në pabarazinë e të ardhurave në shumë pjesë
të Europës.
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Në vijim do t`i shpjegojmë tri fazat e unionit ekonomik dhe unionit monetar
Faza e parë 1 Qershor 1990 - Liri e plotë për transaksionet kapitale, rritja e bashkëpunimit
ndërmjet vendeve, përdorimi i lirë i njësisë së monedhës evropiane – euros, përmirësimi
i konvergjencës ekonomike dhe filloi puna përgatitore për fazën e tretë.
Faza e dytë 1 Janar 1994 – Themelimi i i institutit monetar evropian (EMI), ndalimi i
dhënies së kredisë nga banka qëndrore për sektorin publik, rritja e koordinimit të
politikave monetare, forcimi i konvergjencës ekomomike, bankat qëndrore u bënë
plotësisht të pavarura me stabilitetin e çmimeve si objektiv kryesor dhe puna përgatitore
për fazën e tretë.
Faza e tretë 1 Janar 1999 – Fiksimin e pakthyeshëm të normave të konvertimit, futja e
euros në 11 shtetet anëtare të BE, fondacioni i eurosistemit dhe transferimi i përgjegjësisë
për politikën monetare të vetme dhe hyrja në fuqi e paktit të stabilitetit dhe rritjes (SGP)
(Pakti i stabilitetit dhe rritjes është tërësia e rregullave për të siguruar që vendet e
bashkimit evropian të koordinojnë politikat e tyre fiskale)
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Funksionimi i sigurt dhe efikas i infrastrukturës së tregut, pagesat, letrat me vlerë dhe
derivatet është një element i rëndësishëm i një mondedhe të shëndoshë, që është
thelbësore për drejtimin e politikës monetare dhe për ruajtjen e stabilitetit financiar.
Eurositemi ka një interes të madh në hartimin dhe menaxhimin e infrastrukturës të tregut
që veprojnë në monedhën e saj.
Në promovimin e sigurisë, Eurosistemi synon të sigurojë stabilitëtin e përgjithshëm në
sistemet e pagesave. Sistemet e tilla janë të ekspozuar ndaj një game të gjerë të rreziqeve.
Në rrethana të caktuara, rreziqet mund të bëhen sistematike. Rreziku sistematik
përshkruan një përçarje ose deshtimin që ndikonë një pjesëmarrës apo sistem i cili mund
të çojë në dështime nga pjesëmarrësit e tjerë apo sistemet e ndërvarura. Për zbutjen e
rrezikut së pari është thelbësore për të siguruar funksionimin e mirë dhe stabilitetin e
sistemit të pagesave dhe për të mbrojtur kanalin e transmetimit për politikën monetare
dhe për të ruajtur stabilitetin dhe besimin në sistemin financiar edhe ekonomisë në tërësi.
Intrumentet e pagesave, si kartat e pagesës apo transferet e kreditit dhe rregullat e
aplikuara ndaj tyre, përbëjnë një pjesë kryesore të sistemit të pagesave. Edhe pse rreziqet
në sigurimin dhe përdorimin e intrumenteve të pagesave nuk janë sistematike, eurosistemi
kujdeset për sigurinë e instrumenteve të pagesave të përdorura nga publiku i gjerë. Vetëm
intrumentet e sigurta të pagesave nxitin besim në monedhë. Gjithashtu përdor ekspertizën
e vet, si dhe mban kontakte me sektorin privat dhe autoritetet tjera publike për të
përmirësuar efikasitetin e përgjithshëm të tregut. Një shembull i rëndësishëm i punës,
katalizatori i eurosistemit është kontributi i tij për krijimin e vetme të pagesave të zonës
euro. Një shembull tjetër është kontributi i tij për punën në heqjen e barrierave ekzistuese
për të përmirësuar kleringun në Evropë.
Shumë banka qëndrore të cilat tashmë janë pjesë e eurosistemit kanë luajtur
tradicioanlisht një rol operacional në fushën e sistemeve të pagesave. Eurosistemi merr
rolin e vet operacional sa herë që ka shqetësime.
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Krijimi i BQE-së ka kontribuar shumë në zhvillimin ekonomik të Evropës në veçanti
vendeve anëtare të saj. Me krijimin e saj janë krijuar kushte të volitshme për qarkullimin
e kapitalit dhe sidomos këmbimi është lehtësuar në masë të madhe.
Planet e Bankës Qëndrore Evropiane për të ardhmen janë mbajtja e kursit të tanishëm në
nivel të kontrrolluar e vlerës së valutës së saj euro, në krahasim me valutat e tjera. BQE
përmes politikës monetare ka arrit që vendet e ndryshme të kenë një stabilitet edhe
zhvillim të madh ekonomik.
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